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ABSTRAKT
Me zhvillimin e hovshëm të teknologjisë, mënyra se si i mbrojmë të dhënat tona apo
privatësinë është vështirësuar. Shqetësimet lidhur me privatësinë në hapësirën kibernetike
filluan të bëheshin çështje e debatit ndërkombëtar në fillim të viteve 2000. Ky shqetësim
është ngritur së fundmi edhe në Kosove, ku vërehet një rritje e numrit të personave të cilët
janë ankuar pranë autoriteteve përkatëse. Teknologjia tanimë në një formë ose tjetrën e
“kontrollon” një pjesë të madhe të jetës tonë, madje sjell edhe probleme të mëdha.
Për këtë arsye ky punim synon të trajtojë cenimin e privatësisë përmes rrjeteve sociale:
Facebook, Twitter, Instagram në Kosovë”, me fokus të vecantë në ndikimin që ka hapësira
kibernetike dhe përdorimi i rrjeteve sociale te të miturit.
Për të përpiluar këtë punim është përdorur metoda e përshkrimit, e analizës, dhe e
intervistës. Burimet kryesore dytësore që kanë kontribuar në hartimin e këtij punimi janë
artikuj shkencorë të ndryshëm, libra dhe lajme të portaleve të botuara në faqe të besueshme
dhe reputacionale. Si burim parësor i këtij punimi është përdorur intervista, e cila jep edhe
kontributin kryesor në rezultatet e punimit. Si përfundim, ky punim i konsideron rrjetet
sociale një thikë me dy presa. Ndërsa paraqet shumë përfitime, ato gjithashtu mund të
ndikojnë tek të rinjtë në mënyra jo të shëndetshme. Rrjetet sociale kanë një ndikim të madh
në gjendjen mendore të të miturve, të cilët nuk janë në pjekurinë e duhur mendore të
klasifikojnë cilat informacione janë të vërteta dhe cilat jo, si dhe të përpunojnë mënyrën se
si informacioni ndikon në shëndetin e tyre mendor.

Fjalë çelës: rrjete sociale, minorenë, hapësire kibernetike, Kosovë, teknologji
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1. HYRJE
Me zhvillimin e hovshëm të teknologjisë, mënyra se si i mbrojmë të dhënat tona apo
privatësinë është vështirësuar. Shqetësimet lidhur me privatësinë në hapësirën kibernetike
filluan të bëheshin çështje e debatit ndërkombëtar në fillim të viteve 2000. Duke marrë
parasysh se pjesa më e madhe e aktiviteteve njerëzore si leximi, shkrimi, biznesi, kujdesi
shëndetësor, tregtia si dhe thashethemet po ndodhnin në hapësirën kibernetike, qytetarët në
të gjithë botën po fillonin të shfaqnin shqetësim për faktin se detaje private të jetës së tyre
po monitoroheshin, ruheshin, apo keqpërdoreshin. Në fillim frika vinte nga agjentët
shtetërorë, të cilët për arsye të ruajtjes së sigurisë së shtetit, kishin të drejtën të përgjonin
dhe regjistronin informacione private lidhur me jetën e individëve të ndryshëm. Me
evoluimin e teknologjisë dhe internetit, tashmë në hapësirën kibernetike bëhet tregti me
shitjen e informacionit lidhur me preferencat të individëve të ndryshëm, kryesisht për arsye
marketimi (Rosen, 2001).
Ky shqetësim është ngritur së fundmi edhe në Kosove, ku vërehet një rritje e numrit të
personave të cilët janë ankuar pranë autoriteteve përkatëse për cenim të privatësisë në
internet (Krasniqi, 2016).
Baza për mbrojtjen e të dhënave personale dhe e privatësisë së individit vjen nga neni 8 i
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore, ku thuhet se “gjithkush
ka t drejt n respektimin e jetës s tij private dhe familjare, shtëpin dhe korrespodencën
e tij” (Komisioni Europian, 1998).
Privatësia e individit mbrohet edhe me Kushtetutën e Kosovës, neni 36, paragrafi 1, fq.11
“Çdokush gëzon t drejtën q t i respektohet jet priv te dhe f milj re pacenueshmëria e
banesës dhe fshehtësia e korrespondencës, telefonis

dhe e komunikimeve t

tjer ”

(Republika e Kosoves).
Kryesisht rrjetet sociale së fundmi po përdoren nga të rinjtë. Në librin e autorit dhe
studiuesit të mediave Andy Ruddock, „Youth and Media‟ i cili merret me studimin e
binomit „rrjetet sociale dhe të rinjtë‟ shprehet se: “E mirë apo e keqe, mënyra se si të rinjtë
përdorin mediat, ose mënyra se si të rinjtë janë të përfaqësuar në media, janë tema
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interesante për të studiuar, sepse ato tregojnë se si struktura e mediave i përdorin idetë për
të kuptuar botën” (Ruddock, 2013, p. 3).
Ndonëse për të lehtësuar punën e tyre si dhe për të „joshur‟ publikun, gazetarët në ditët e
sotme gjithashtu janë përdoruesit më të shpeshtë të këtyre rrjeteve sociale. Të verifikuara
apo të paverifikuara, të shkelura me ligj apo jo, lajmet që bëhen nga gazetarët nuk duhet të
jenë cenim i privatësisë.
“A është në interesin publik?- është një pyetje që duhet të pyesni përpara publikimit të
informacionit personal, kjo pasi “sa më privat apo intim informacioni, aq më i madh duhet
të jetë justifikimi i interesit publik” (BBC, 1998).
Një fokus i veçantë duhet t‟ju kushtohet edhe lajmeve të cilat klikohen dhe ndiqen nga të
mitur, pasi ato janë në një moshë delikate, ku pjekuria e tyre mendore nuk është në gjendje
të përpunojë lajmin, dhe si i tillë, ndikohet nga përmbajtja e lajmit.

Në anën tjetër, duke mos e humbur aspak rëndësinë e zhvillimit të teknologjisë, përparimet
në teknologji e kanë bërë gjithçka më të lehtë pasi edhe mënyra se si jetojmë, pothuajse
lehtësohet nga përdorimi i teknologjisë dhe internetit. Informacioni mund të gjendet me
anë të një kërkimi në internet; shkarkimi i një libri apo artikulli shkencor mund të arrihet
nëpërmjet një klikimi; blerja në internet mund të arrihet lehtësisht nga platformat ecommerce apo m-commerce; reklamimi i një biznesi mund të arrihet nëpërmjet platformave
marketuese në internet; komunikimi me të afërt mund të arrihet nëpërmjet rrjeteve sociale
në internet etj
Mirëpo, përdorimi i drejtë, apo i “denjë” i internetit vendoset shpesh herë në pikëpyetje,
duke qenë se sot ai pothuajse është shndërruar në një kërcënues mjaft të madh. Shqetësimi
ndihet më shumë në rastet e personave të cilët janë persona publik dhe bien vazhdimisht pre
e lajmeve jo të vërteta, të shpërndara nëpër portale të ndryshme, me qëllime keqdashëse apo
përfitimi të shpërndarësve të artikullit. Gjithashtu, fotografitë dhe informacionet publike të
personave publike, shpeshherë cenohen, dhe vidhen nga persona të tjerë pa pasur të drejta
autorësie.
1.1 Strukturimi I Punimit
Ky punim është ndarë në shtate krerë.
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Në kreun e parë flitet për rrjetet sociale si koncept, mediat, cenimi i privatësisë dhe target
grupet më të shpeshta të kësaj dukurie.

Në kreun e dytë analizohen rrjetet sociale, ligjet dhe lidhshmëria në mes tyre, duke
paraqitur një analizë të hollësishme se ku takohen dhe ku largohen këto dy të fundit,
gazetaria, kodi etik i punës së tyre dhe ndikimi i rrjeteve sociale në gazetari.

Ndërsa në kreun e tretë diskutohet në veçanti deklarimi dhe paraqitja e problemit kryesor
lidhur me temën e punimit, e cila trajton kryesisht profesionalizmin e gazetarëve, lajmet e
postuara, ndikimin qe lajmet dhe përdorimi i internetit kanë në individë të caktuar e
veçanërisht të fëmijët.

Në kapitullin e katërt diskutohet metodologjia e përdorur në këtë punim për shqyrtimin e
të dhënave dhe mbështetjen e pyetjeve kërkimore.

Në kapitullin e pestë analizohen dhe paraqiten rezultatet kërkimore të përftuara nga
punimi.
Në kapitullin e gjashtë jepen rezultate dhe rekomandime, ndërsa në kapitullin e shtatë
listohet bibliografia mbi të cilën është mbështetur ky punim.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURES
Gazetaria si profesion, vazhdon të mbetet si një nga profesionet më të vështira për tu
ushtruar drejt. Meqenëse përmban një mori rregullash të cilat medoemos duhen t‟iu
përmbahen, ajo paraqet një sfidë në vetvete. Që nga mësimet e hershme të gazetarisë,
përmenden piramida, rregulla, kode të etikës së gazetarit por rregullat nuk duhen mbetur
thjeshtë të shkruara, por edhe te zbatuara.
Fjala “gazetari” fillimisht u aplikua në reportazhin e ngjarjeve aktuale në formë të shtypur,
posaçërisht në gazeta, por me ardhjen e radios, televizionit dhe internetit në shekullin e 20të përdorimi i termit u zgjerua për të përfshirë të gjithë komunikimin e shtypur dhe
elektronik që merret me punët aktuale (Britannica, 2020). Gazetaria përfshin mbledhjen,
përgatitjen dhe shpërndarjen e lajmeve dhe materialeve të ngjashëm për informim, komente
dhe funksionet përmes mediave të shtypura apo elektronike si gazeta, revista, libra, blog,
transmetime në internet, podcast, rrjete sociale dhe faqe të mediave sociale si dhe përmes
radios, filmave dhe televizionit.
Mirëpo, gazetaria nuk është thjeshtë një profesion, ajo kalon përtej saj. Bota pa lajme do të
ishte një kaos i vërtetë pasi jeta pa u informuar do të ishte e pakapshme, prandaj ajo luan
një rol kyç në jetën tonë (Bennett, 2020). Tanimë, gjithçka është bërë ende më e thjeshtë
me telefonat e mençur pasi informacioni gjendet kudo dhe kur të na nevojitet (Reuter
Institute, 2014).
Impakti pozitiv që interneti apo teknologjia kanë pasur në gazetari nuk vihet në dyshim, por
dëmtimet apo shtrembërimet që mund ti kenë ardhur, është një pikëpyetje e madhe në të
gjitha vendet.
Lajmet duhen të jenë të paanshme, të drejta, të verifikuara, të sakta, transparente e shumë
rregulla që e bëjnë atë të denjë për tu publikuar (Gole, 2008). Lajmet vijnë nga burime të
ndryshme, nga burime anonimë të një televizioni; nga qytetarët të cilët dërgojnë video
direkte në redaksitë e portaleve online; nga vetë gazetari që mund ta incizojë një ngjarje
kalimthi dhe ajo të bëhet lajm etj.
E ndërsa gazetari, pa hyrë në pjesën e korrektësisë apo profesionalitetit, bie fjala se si e
krijon lajmin, në bazë të piramidës së përmbysur, se kreu i lajmit është pika kryesore ku e
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bën një lajm të mire, të kuptueshëm të qartë, se titulli tregon shumë, thuajse komplet lajmin
e shumë gjëra të tjera.
Gazetaria ka disa parime tjera kryesore të cilat çdo gazetar duhet ti gëzoje si: i
qëndrueshëm, besnik, kureshtar, punon nën presion, realist, iniciativë etj. Gazetari ka për
detyrë të mbrojë privatësinë e individit; ti kushtojë vëmendje dhe kujdes të veçantë lajmeve
lidhur me fëmijët dhe të miturit; t‟i përmbahet ligjeve, etikës, moralit, integritetit si dhe të
postojë vetëm të vërtetën pa e shtrembëruar atë.
Ndonëse në ditët e sotme, gjithçka po bëhet për “Views” apo “Click” , kjo nuk do të thotë
që duhet të dalim komplet nga bota e vërtetë e gazetarisë. Sepse ajo gazetari do të thotë
informim, e informim nuk do të thotë “click”.
Gazetaria në raport me interesin publik, duhet të jetë precize. Sepse, lajmet që janë në
interesin publik janë ato tregojnë një informacion që i prek edhe ato, për shembull një rrugë
që do të asfaltohet, një problem i pazgjidhur lidhur me energjinë elektrike, ulja e taksave
apo çështje të ngjashme. Por a është në interesin publik se çfarë ndodhi sot në familjen e një
artisti apo politikani? Se çfarë po festojnë ata? Se ku po i kalojnë pushimet? Absolutisht kjo
po i jep kah tjetër gazetarisë, thuajse është bërë gazetari thashethemesh. Andaj, çështje
parësore për çdo redaksi e çdo gazetar është interesi publik, sepse publiku janë ata të cilët i
mbajnë redaksitë.

2.1 Kodi i Etikës në Gazetari
Kodi i Etikës në gazetari synon të rregullojë marrëdhëniet etike ndërmjet gazetareve, si dhe
përpiqet të sigurojë shkëmbimin e lirë të një informacioni i cili është i saktë, i drejtë dhe i
plotë (Society of Professional Journalists, 2014). Një gazetar me etikë vepron me integritet,
moral dhe konform parimeve të parashikuara nga kodi i etikës.

Në një hartim të Kodit të Etikës nga (Instituti Shqiptar i Medias, 2018) me kontributin e
ekspertëve si: Lutfi Dervishi, gazetar; Mark Marku, shef i Katedrës së Gazetarisë,
Universiteti i Tiranës; Remzi Lani, drejtor i Institutit Shqiptar të Medias, mund të listohen
disa parime të parashikuara në Kodin e etikës së gazetarit si:
1. Saktësia dhe Ndershmëria e Informacionit
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2. Dallimi i Faktit nga Opinioni
3. Korrektimi dhe Replika
4. Marrëdhëniet me Burimet
5. Pavarësia editoriale
6. Marrëveshja para Publikimit
7. Përgjegjësia pas Publikimit
8. Gjuha e Urrejtjes
9. Ndërhyrja në jetën private
10. Konflikti i Interesit
11. Nxitja e Krimit dhe Dhunës
12. Raportimi i aksidenteve dhe fatkeqësive
13. Raportimi i Procedurave Gjyqësore dhe Prezumimi i Pafajësisë
14. Mbrojtja e Fëmijëve dhe Personave me Aftësi të Kufizuara
15. Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale
16. Marrëdhëniet mes Gazetarëve
17. Interesi Publik
18. Gjuha Shqipe
Pika 4,7,9 dhe 11 lidhen pikërisht me rastin e studiuar në këtë punim.
Pika 4 parashikon: “G zet r t duhet t b jn kujdes n p rzgjedhjen e burimeve dhe duhet
t nd rtojn m rr dh nie t q rt pune me t p r t u siguru r se inform cioni q m rrin
është korrekt. Media duhet të ushtrojë kujdes të posaçëm kur merret me burime që janë
n t r t grupeve vulner b l t till si f mij dhe t rinj viktim t dhun s po p kic ”
Ndërsa pika 7 apo “ Përgjegjësia pas publikimit” shprehet:
“Botuesi dhe redaktori janë përgjegjës për botimin e lajmeve dhe artikujve, ashtu edhe të
letrave për redaktorin, komenteve apo përgjigjeve në faqen e internetit të medias, përfshi
rastet ku emri i autorit është hequr apo është nënshkruar me një pseudonim. Media dhe
stafi editorial duhet të bien dakord dhe të publikojnë kushte të përcaktuara qartë për
p rzgjedhjen dhe publikimin e komenteve ng publiku Medi duhet t i monitoroj dhe
shqyrtoj k to komente dhe t nd rm rr h p p r t u siguru r q kushtet e publikimit t
respektohen”
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Pika 9: ”Ndërhyrja në jetën private”
“Medi dhe g zet r t duhet t respektojn nderin dhe reput cionin e individ ve q b hen
objekte të interesit të tyre profesional. Çdo informacion i pasaktë apo i rremë që dëmton,
qëllimisht ose joqëllimisht, imazhin dhe reputacionin e një personi tjetër përbën cenim të
dinjitetit njerëzor. Gazetari duhet të respektojë të drejtën e individit për privatësi. Vetëm
mbrojtja e interesit publik mund të justifikonte investigimet gazetareske që ndërhyjnë në
aspektet private të jetës së individëve. Gazetar t duhet t i referohen vet m

spekteve

person le po priv te t jet s s person ve kur to j n relev nte p r l jmin “(Instituti
Shqiptar i Medias, 2018)
Si dhe pika 11 parashikon:
“Prop g ndimi i luft s dhun s zem r t s

po informacionit keqdashës që synon të

lëndojë ndjenjat e të gjithë publikut 15 apo pjesëve të tij është joetik dhe i papranueshëm në
çfarëdo produkti mediatik. Dhuna dhe brutaliteti nuk duhen sensacionalizuar. Raportimi
duhet të marrë parasysh nevojën për të mbrojtur minorenët dhe grupet vulnerabël të
shoqërisë. Gazetarët dhe media duhet të mos glorifikojnë krimet dhe terrorizmin apo
ndonjë veprimtari tjetër mizore apo çnjerëzore.” (Instituti Shqiptar i Medias, 2018)

Ndikimi i Rrjeteve Sociale në Punën e Gazetarëve
Sondazhi i “We are social” dhe “Hootsuite”, i prezantuar në raportin “Global Digital,
2018”, zbulon se tani ka më shumë se katër miliardë njerëz në botë që përdorin internetin
dhe mbi tre miliardë njerëz në glob që i përdorin çdo muaj rrjetet sociale. Të dhënat e fundit
tregojnë se gati një e katërta e përdoruesve të rinj, u shtuan vetëm gjatë vitit 2017. Sipas
raportit, numri i përdoruesve të internetit në 2018 është 4.021 miliardë njerëz, duke u rritur
7 për qind nga viti në vit (Asociacioni i Gazetareve te Kosoves, 2016). Nga rezultatet e një
studimi të kryer nga Agjencia e Statistikave Kosovë në vitin 2017, 88.8% e familjeve
kosovare kanë qasje në internet, e cila reflekton rëndësinë që i kushtohet internetit në ditët e
sotme.
Studiuesi kanadez (McLuhan, 1964) shprehet “Sikurse uji që është domosdoshmëri për
peshkun, ashtu po bëhet edhe komunikimi masiv për njeriun. Këtë ndikim të mediave te
njeriu e kuptojmë vetëm kur mbesim pa këto mjete, ashtu sikur peshku e kupton që është i
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l gur vet m n se mbetet p uj ” Kjo shpjegon më së miri ndikimin që kanë mjetet e
komunikimit masiv te individët.

Vitet e fundit, rrjetet sociale po përdoren masivisht edhe nga mjaft persona publike, qoftë të
politikës apo të showbizit, të cilët zgjedhin që pjesën më të madhe te deklaratave ti
njoftojnë nëpërmjet rrjeteve sociale. Kjo e vështirëson punën e gazetarëve të cilët nuk mund
të zhvillojnë mjaft intervista me këto persona publikë, por të mjaftohen nga publikimet e
tyre ose nga një komunikim i thjeshtë e i shkurtër nëpërmjet rrjeteve sociale. Kjo e ka
vështirësuar punën e gazetarëve, sidomos në balancimin e lajmit.
“Mediat sociale” kanë kthyer vëmendjen tërësisht të publikut dhe gjithë gazetarëve, me apo
pa dëshirën e tyre. Miti i gazetarisë, si ndërmjetësues mes publikut, duke e çuar lart
misionin e tij, është “zbehur”. Tashmë publiku, është në kontakt të drejtpërdrejt me
udhëheqësit e shtetit, duke bërë që mediat dalëngadalë, ta humbin funksionin si “pushteti i
katërt” (Asociacioni i Gazetareve te Kosoves, 2016).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Qëllimi
Për të arritur deri tek raportimi i drejtë, objektiv, pa cenuar privatësinë e tjetrit, gazetari që
raporton duhet të jetë profesionalist. Në këtë mënyrë si qëllim parësor do të jetë,
intelektualizmi dhe profesionalizmi i gazetarëve, duke marrë parasysh se ata janë ura
lidhëse mes audiencës dhe lajmit.

Si qëllim dytësor dhe mjaft i rëndësishëm do të jetë vënia në pah e pasojave që kanë rrjetet
sociale në privatësinë e individëve, me fokus të veçantë në privatësinë e fëmijëve dhe të
miturve.

Jo më pak i rëndësishëm është edhe qëllimi i tretë, ku do të jetë analizimi i mediave në
raport me rrjetet sociale.

Qëllimi i katërt i këtij punimi është analizimi i shkeljeve të privatësisë nga ana e mediave.

Pra, rrjedhimisht pyetjet kërkimore që ky punim ngre janë:

1. Si shfaqet profesionalizmi i gazetarëve në Kosovë në ditët e sotme?
2. Ndikimi që kanë rrjetet sociale dhe cenimi i privatësisë te individët, veçanërisht te të
miturit?

3.2 Paraqitja e problemit
Meqenëse si qëllim parësor, kemi vënë profesionalizmin e gazetarëve, se si ata duhet të
jenë ura lidhëse mes publikut dhe lajmit, dhe kur themi lajmit, atëherë presim një lajm të
vërtetë, të verifikuar, të raportuar drejtë, i cili me publikim të tij nuk cenon privatësinë e
askujt. Për këtë arsye ky punim synon të trajtojë profesionalizmin e gazetarëve në Kosovë,
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cenimin e privatësisë në rrjetet sociale si dhe ndikimin që kanë rrjetet sociale dhe cenimi i
privatësisë te individët, veçanërisht të miturit.
Shembujt apo faktet janë ato që gjithçka e bëjnë më të lehtë për t‟u shpjeguar, madje edhe
për t‟u besuar.
3.2.1 Rasti Studimor- Postimi i lajmit mbi “gruan që rrëmbente fëmijë”
Në mëngjesin e datës 29 Maj, një qytetar i thjesht përmes një storie të postuar në rrjetin
social “Snapchat” në lidhje me një person i cili thuhej se po rrëmbente fëmijë, madje se
ishte një burrë por i veshur si grua, arriti të bëhej lajmi më i përfolur për ditë të tëra në
mediat vendase, qofshin ato online apo vizuale (Figura 1).

Figura 1- Postim ne Snapchat lidhur me personin qe rremben femije, Kosove (Burimi: Express Net)

Nëpër portale, gruaja u referonte si “Gruaja e cila tmerroi prindërit”. Frika nga lajmi i bërë
viral nëpër portale të njohura, bëri që të formoheshin grupe ne rrjetet sociale, ku anëtarë
kryesor ishin prindërit, që t‟i paralajmëronin për kujdes të shtuar ndaj fëmijëve të tyre, nga
gruaja në fjalë.
Gazeta Express, ka qenë e para e cila ka publikuar këtë lajm, duke publikuar edhe fytyrën e
gruas Rome, e cila në fund doli të jetë një grua krejt e pafajshme. Pikërisht me 29 Maj,
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gazeta “Express”, duke u pasuar nga të gjitha portalet në Kosovë, bëri bujë me lajmin e
lartpërmendur.
Lajmi i plotë ishte publikuar në orët e hershme të mëngjesit nga gazeta “Express”, duke
cituar se një qytetar kishte dërguar fotografi të gruas në fjalë, dhe duke kërkuar kujdes të
shtuar nga qytetarët.
Ndonëse lajmi arriti të përhapej aq shpejt në të gjithë Kosovën, ai arriti edhe në Policinë e
Kosovës, ku këta të fundit e intervistuan si të dyshuar për gjininë e saj dhe “krimet” për të
cilat akuzohej. Pas verifikimeve të bëra, policia u shpreh se ajo nuk përben rrezik për atë
çfarë akuzohej (M.P, 2019).

Figura 2- Fotografi e marrjes ne pyetje te gruas se dyshuar nga policia, Kosove (Burimi:Portali Insider)

Mirëpo, edhe nga ana e Policisë së Kosovës, u raportua se nuk kishte asnjë raport zyrtar të
përfshirë në ndonjë rast, kështu thuhet në lajmin e publikuar nga gazeta e cekur.
“Në një përgjigje për Gazetën Express, zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka thënë
se nuk është raportuar në polici për ndonjë vepër që ka bërë personi në fjalë:
“Polici e k identifiku r dhe i p rket komunitetit rom dhe deri t ni nuk k snj r port zyrt r p r
përfshirje në ndonjë rast, po ashtu nuk ka asnjë viktimë të paraqitjes së ndonjë rasti për zhdukjen e
ndonj f mije ku personi i postrofu r sht personi i dyshu r” k th n i Gruaja për të cilën u
fol shumë në rrjetet sociale, sipas policisë, u ndalua edhe sot në rrethin e Fushë-Kosovës, u
verifikua identiteti i saj dhe nuk dyshohet për ndonjë aktivitet kriminal.
Ndërsa, zëdhënësja e PK-së në rajonin e Gjakovës, Lirie Podrimja, ka thënë se ajo ishte
riatdhesuar nga Belgjika në Kosovë në vitin 2011 dhe është trajtuar nga punëtorët e mirëqenies
sociale në Podujevë dhe Prizren. Inicialet e saj janë Z.S.”
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Mirëpo, teksa flitet për lajmin, fotografitë, deklaratat e gjithçka tjetër, vihen në pah pasojat
e rrjeteve sociale, privatësinë, cenimin e të drejtave të njeriut, dëmet nga joverifikimi i
lajmeve e shumë të tjera, pra qëllimet që u vunë në fillim, “Intelektualizmi dhe
profesionalizmi i gazetarëve”, “Cenimi i privatësisë”, si dhe “Shkeljet ligjore”.
Një foto e publikuar në rrjetin social “Snapchat”nga disa të rinj siç thuhet në lajmin nga
Gazeta Metro arriti që fati i një gruaje krejtësisht të rëndomtë të përfundojë si mos më keq.
“Policia ka treguar për Gazeta Metro, se e gjithë kjo e pavërtetë rreth gruas rome dhe
sulmet ndaj saj vijnë nga një tallje e pamoralshme nga disa të rinj (Gazeta Metro, 2019)

Figura 3- Gruaja rome sulmohet në Lipjan nga fëmijët në sheshin Adem Jashari (Burimi: Koha Net)

Në qytetin e Lipjanit pikërisht në të njëjtën ditë 29 Maj, gruaja rome u pa në sheshin
“Adem Jashari”, duke ecur normalisht, por me një përcjellje të turmës së të rinjve teksa po
e ngacmonin atë, madje njëri nga ata edhe e sulmoi duke e lënë të shtrirë në tokë (figura
3,4)

Figura 4- Foto e dhunës se ushtruar ndaj shtetases rome ne Ferizaj (Burimi: Portali Insider)
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Të nesërmen ajo u pa në qytetin e Ferizajt, ku u rrah nga një i mitur brutalisht, në sheshin e
Ferizajt (figura 4). Më pas, nga reagimet e shumta të organeve kompetente, institucioneve
të larta të vendit, e të gjitha organizatave, gruaja rome u mor nën mbrojtjen e shtetit.
Nga i gjithë rasti, i trajtuar e i shpjeguar më lart, arrihet tek synimi i shtjellimit të saj dhe
ilustron pasojat që vijnë nga cenimi i privatësisë dhe përhapjes së lajmeve të rremë e të pa
verifikuar. Pra, cenimi i privatësisë, që nisi me një foto të postuar në “Snapchat”, publikimi
i fotografisë së gruas, pa të drejtën e saj nga të gjitha portalet e Kosovës, e së pari nga ajo
Express, deri te ajo më e palejuara, publikimi i videove të rrahjes së saj përmes rrjeteve
sociale.
3.2.2 Privatësia në rrjetet sociale
Gazeta e njohur amerikane “Science news”, madje vjen me një titull “Privacy in social
media is no longer a personal choice”, apo thënë në shqip “Privatësia në rrjetet sociale nuk
është më një zgjedhje personale” (Brookshire, 2017). Kurse, Drejtori i BBC‟s Global News
division, Richard Sambrook, flet për binomin e njohur “Gazetaria dhe mediat sociale” .
Konventa e Mediave Sociale të Oksfordit u përqëndrua në ndikimin e mediave sociale.
Veçanërisht interesante ishin deklaratat në panelin: “Lajm i bujshëm: ndryshimi i
marrëdhënieve midis blogeve dhe mediave kryesore”. Richard Sambrook, drejtori i
Divizionit Global të Lajmeve në BBC, tha se ndikimi i mediave sociale ishte mbivlerësuar
në një afat të shkurtër dhe u nënvlerësua në planin afatgjatë (Bunz, 2009).
Mediat kryesore po adoptojnë media sociale posaçërisht me bloget, pranon z. Sambrook,
por askush nuk diskuton efektet në planin afatgjatë. Por cili është afati i gjatë? Një gjë për
të cilën z. Sambrook është i sigurt, është se organizatat e reja nuk zotërojnë më lajmet. Ka
një transformim që gazetari të jetë portier i informacionit për ta shpërndarë atë në një
hapësirë publike.
Prandaj, gazetaria qytetare duhet të merret parasysh. Sidoqoftë, z.Sambrook nuk e sheh
internetin si një vend nga ku vijnë lajmet - megjithëse Sky News ka një korrespodent të
Twitter-it që hulumton platformën e mikro-blogjeve (Oxford Internet Institute, 2009)
Ajo që mund të shihte duke u zhvilluar, ishte një objektivitet i ri. Objektiviteti kishte qenë
gjithmonë një ide e rëndësishme për lajmet. Dikur ofrohej gazetari që njerëzit mund t'i
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besonin por në epokën e re të mediave, transparenca është ajo që jep besim. Prandaj në
Konferencën e rrjeteve sociale të Oxfordit theksohet se lajmet sot duhet të jenë të sakta dhe
të drejta, por është po aq e rëndësishme që lexuesit, dëgjuesit dhe shikuesit të shohin se si
prodhohet lajmi, nga vjen informacioni dhe si funksionon ai. Shfaqja e lajmeve është po aq
e rëndësishme sa dërgimi i vetë lajmit. Informacioni nuk është gazetari. Njerëzit mund të
marrin shumë informacione kur hapin rrjetet sociale në mëngjes, por jo gazetari. Gazetaria
ka nevojë për disiplinë, analizë, shpjegim dhe kontekst, theksoi ai, dhe për këtë arsye është
akoma një profesion dhe bën diferencën nga postimet e rëndomta në rrjete sociale (Safa,
2018).
Vlera që shtohet me gazetarinë është gjykimi, analiza dhe shpjegimi - dhe kjo bën
ndryshimin. Bashkëpunimi, hapja dhe kultura e lidhjeve janë rregulla që nuk mund të
mohohen për momentin” (Bunz, 2009).
John Kelly, një gazetar për Washington Post, i cili ka botuar një raport mbi rritjen, sfidat
dhe vlerën e gazetarisë qytetare për Institutin Reuters për Studimin e Gazetarisë, sqaroi më
tej, duke thënë se sot Huffington Post garon me Washington Post jo në kushtet e gazetarisë,
por për sa i përket lexuesve të saj (Kelly, 2019). Mediat sociale janë jo vetëm të
rëndësishme për gazetarinë qytetare, por edhe për t'iu qasur lexuesve. Mediat kryesore po
hulumtojnë përdorimin e mediave sociale për të drejtuar trafikun; tashmë 8% e trafikut në
internet të Daily Telegraph vjen nga media sociale. Washington Post është mjaft i ngadaltë
me vendosjen e punës së gazetarëve qytetarë, shprehet (Kelly, 2019). Seksioni që përdoret
më së shumti është sporti, ku ato grumbullojnë burimet në Twitter të lojtarëve të Futbollit
Amerikan dhe e shfaqin atë (Bunz, 2009).
“Redaktori i komenteve të Reuters, Jonathan Ford, më në fund sqaroi se është mjaft e
vështirë për një agjenci lajmesh siç është Reuters të marrë parasysh mediat sociale. Dhe
media sociale është zhvilluar edhe në sferën financiare, gjithashtu. Blogjet duhet të krijojnë
një komunitet që ofron lajme dhe informacion specifik të tregtisë - sepse në komunitetin
financiar, media sociale ka filluar të luajë një rol. Njerëz të tillë si eksperti i ekonomisë Paul
Krugman ose bankierë të cilët tashmë e kishin bërë atë, tha ai, filluan të ndajnë njohuritë
me publikun dhe i tërhoqën ata në një debat financiar për të rifituar besimin.
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Për t‟u ndihmuar rrjeteve sociale ta bëjnë funksionin e tyre sa më të madh, doli të ishin
pikërisht mediat, meqenëse ato po i shfrytëzojnë rrjetet sociale, si pikë burimi për ta bërë
një lajm në portale e deri tek ato audiovizuele.
Edhe gazetarët e njohur, si Jonathan Ford, John Kelly e të tjerë analizuan ndërlidhjen e
këtyre dy të fundit, duke thënë se gazetaria ka nevojë për përkushtim, analizë, fakte, që të
mbetët akoma si profesion, duke mos lënë anash edhe ndihmesën e mediave sociale.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia konsiderohet të jetë një kapitull domethënës i këtij punimi, duke pasur
parasysh natyrën e saj për të shpjeguar metodat shkencore sesi mbështetet pyetja
kërkimore, cila qasje teorike zbatohet dhe tregon pse mbizotëron një metodë e caktuar dhe
konsiderohet më e përshtatshme për analizën e gjetjeve. Siç është theksuar nga (Kothari,
2004) "Kur flasim për metodologjinë e hulumtimit, ne jo vetëm që flasim për metodat e
hulumtimit, por gjithashtu marrim parasysh logjikën që qëndron pas metodave që përdorim
në kontekstin e studimit tonë të hulumtimit dhe shpjegojmë pse jemi duke përdorur një
metodë ose teknikë të veçantë dhe pse nuk po përdorim të tjera në mënyrë që rezultatet e
hulumtimit të jenë të afta të vlerësohen ose nga vetë studiuesi nga të tjerët "
4.1 Qasja Kërkimore
Ky punim synon të jetë një punim përshkrues dhe eksplorativ. Natyra e tij përshkruese
lidhet kryesisht me gjetjen e informacioneve të sakta të zbuluar nga studimet ekzistuese, të
cilat më pas hedhin bazën e ndërtimit strukturor të këtij punimi, menyrën e mbledhjes së të
dhënave, analizimin e rezultateve etj. Ndërsa natyra eksploruese e këtij punimi lidhet
ngushtësisht me eksplorimin e kërkimeve më të rëndësishme në këtë fushë me qëllimin
kryesor për të identifikuar një problem të caktuar, për të krijuar ide dhe këndvështrime të
reja lidhur me problemin (Kothari, 2004, p. 2), të cilat më pas cojnë në formulimin e
pyetjes kërkimore, objektivat dhe hipotezat.
4.2 Dizajni Kërkimor
Në varësi të burimit të tyre, të dhënat mund të jenë primare ose sekondare (Malhotra, Birks,
& Wills, 2012) dhe bazuar në të dhënat, një hulumtim mund të jetë ose një hulumtim
primar ose sekondar. Ky punim synon të bazohet në burime primare dhe sekondare.
Burimet primare do të përdoren për t‟ju përgjigjur pyetjeve kërkimore të këtij punimi,
ndërsa burimet dytësore do të përdoren për të mbështetur burimet parësore. Duke qenë së
burimet dytësore janë informacione të mundësuara nga persona të tjerë, në studimet e tyre
përkatëse, të dhënat ë përftuara nga to janë shume gjithëpërfshirëse, ndërkohë ky studim
kërkon të dhëna më specifike dhe përgjithësuese të popullsisë.
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Rrjedhimisht ky punim synon të jete kualitativ, pasi do përfshijë informacione, të dhëna,
eksperienca apo opinione të marra nga burime të sigurta e do mbështetet nga të dhëna
kuantitative të përfituara nga puna kërkimore e këtij studimi, të paraqitura në statistika,
grafikë apo tabela, për të pasur një kuptim më të qartë të rezultateve.
4.3 Teknika e Mbledhjes së të Dhënave
Ky punim për të arritur deri te qëllimet e vëna do të përdorë metoda ndryshme:
1. Metoda përshkruese
2. Metoda analizuese
3. Metoda e intervistimit

Me anë të metodës përshkruese do të përshkruhen dukuritë si: privatësia, rrjetet sociale,
mediat dhe raporti në mes tyre.
Përmes metodës analizuese do të analizohen shkeljet e ligjit (p.sh. Kushtetuta e Kosovës,
ligji për të drejtat e privatësisë).
Përmes metodës së intervistimit do të sjellim opinione nga ekspertët e kësaj fushe, rregulla
nga institucionet përkatëse për mbrojtjen dhe të drejtat e njeriut, specifikisht të drejtat për
privatësi, organizatat profesionale etj. Intervistat do të zhvillohen me një strukturë gjysmë
të strukturuar, të cilat konsistojnë nga pyetje të hapura ku i intervistuari përgjigjet në
mënyrë të lirë.
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5. PREZANTIMI I REZULTATEVE
5.1 Diskutime dhe Rezultate
Për binomin « Interneti dhe të rinjtë», pastaj edhe atë të «Gazetarisë dhe rrjeteve sociale»,
janë marrë shembuj bazuar në literaturë të cilat janë analizuar dhe më pas janë zhvilluar
intervista, që të vihen në pah, të mirat dhe të këqijat e kësaj dukurie.
Siç është përmendur më sipër në këtë punim, interneti ka ndryshuar shumë mënyrën e
jetesës, madje edhe atë të menduarit. Shpesh haset fjalia «interneti e ka shndërruar botën
në një fshat të vogël», sepse falë tij, merret informacion për kontinentin tjetër, e jo më afër.
Për shkak të internetit, numri i vetëvrasjeve, i rrahjeve, vrasjeve, edhe nga të miturit është
rritur, për këtë arsye shqetësimet janë gjithmonë e më të mëdha.
Një studim i vitit 2016 nga Jacqueline Howard, gazetare në CNN, tregon se 56% e
fëmijëve, fillojnë përdorimin e rrjeteve sociale në moshën 12.6 ndërsa 80% e tyre nga
mosha 13-18 vjeç kanë llogaritë e tyre personale (Howard, 2018).

Figura 5- Mesatarja e moshës së fëmijëve të cilët kanë llogaritë e tyre personale në internet (Burimi
CNN Health)

Në të njëjtën moshë ishin edhe fëmijët të cilët bënë lajmin e bujshëm për gruan rome,
përmes snapchat (figura 1-4).
Si mjet, rrjetet sociale mund të konsiderohen si një thikë me dy presa. Ndërsa paraqet
shumë përfitime, ajo gjithashtu mund të ndikojë tek të rinjtë në mënyra jo të shëndetshme.
Koha e shpenzuar në internet është e rëndësishme për brezin e ri për të marrë aftësitë e
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nevojshme teknike që do t'ju duhen për të ndjekur rrugën e tyre në të ardhmen. Rrjetet
sociale gjithashtu kanë ndryshuar mënyrën se si fëmijët mësojnë, komunikojnë, qëndrojnë
në kontakt me miqtë dhe të afërmit. Rrjetet sociale ndikojnë mënyrën se si të rinjtë
shprehen dhe influencohen. Psikologët kanë vërejtur prej kohësh efektet e këqija të rrjeteve
sociale në shëndetin mendor të fëmijëve. Një zbulim sugjeron që fëmijët që kalojnë më
shumë se tre orë në ditë në rrjetet sociale kanë dy herë më shumë gjasa të vuajnë nga një
shëndet i dobët mendor. Zhytja e tyre në një botë virtuale vonon zhvillimin e tyre
emocional dhe shoqëror. Efektet tek adoleshentët janë shumë më të forta. Një raport nga
Instituti i Ekonomisë së Punës IZA sugjeron që kalimi vetëm një orë në ditë në mediat
sociale mund ta bëjë një adoleshent të mjerueshëm. Kjo mund të jetë për shkak të ndikimit
të krahasimeve shoqërore, ngacmimit kibernetik dhe ndërveprimeve të zvogëluara nga
personi në person (Mrunal, 2019).
Rreziqe të tjera të faqeve të rrjeteve sociale për fëmijët përfshijnë krimin kibernetik dhe
ngacmimin kibernetik. Bullizmi është më i lehtë në platformat e mediave sociale, në
formën e mesazheve kërcënuese ose postimeve delikate me përmbajtje fyese drejtuar një
personi të caktuar. Fëmijët më të vegjël gjithashtu mund të bëhen shënjestra të ndjekjes nga
individë grabitqarë që synojnë të shkaktojnë dëm.
Gjithashtu, përmbajtja fyese, eksplicite dhe e dhunshme është lehtësisht e arritshme në
internet, e cila ndikon në mendjet e reja. Kjo përmbajtje mund të formojë mendjet e tyre në
mënyrë të gabuar, ose t'i bëjë ata të trazohen mendërisht, duke ndikuar më vonë në rrugë të
tjera të jetës së tyre, nga edukimi te marrëdhëniet personale, etj. (Mrunal, 2019).
5.2 Intervistë Me Psikologun
E pyetur rreth asaj se çfarë mendon një psikologe me rastin e gruas rome, Narta Zeka, e
diplomuar në psikologji është shprehur: “Krahas larmishmërisë që gjenerohet në rrjetet
sociale, informatat që marrim jo gjithmonë janë të vërteta. Kjo ndodhi edhe me të rinjtë
tanë, ata iu ekspozuan një të pavërtete në lidhje me një grua që rrëmben f mij t”1

1

Shkëputur nga intervista me psikologen Narta Zeka, zhvilluar në Ferizaj, 2019
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Ajo shpjegon rrjedhën zinxhir të ngjarjeve dhe ndikimin që secila ka te ngjarja pasuese.
Fëmijët u keqinformuan nga rrjetet sociale e më pas edhe nga mediat se gruaja po rrëmben
fëmijë, gjë e cila u shoqërua me fotografinë e gruas, e cila më pas çoi deri tek rrahja e saj në
publik nga ana e fëmijëve. Kjo, sipas psikologes Zeka, tregon anën negative të lajmeve të
postuara në rrjetet sociale, të pa verifikuara fillimisht nga gazetarët apo personat që e
shpërndajnë atë lajm. Sidomos në rastet e lajmeve me përmbajtje sensitive dhe të ndjeshme,
siç është rrëmbimi i fëmijëve, sjell revolta dhe zemërime te populli, të cilët ndoshta nuk
kanë edukimin dhe njohuritë e duhura për të bërë verifikime, por i marrin lajmet nëpër
portale të mirëqena. Ky fenomen ndihet më shumë i pranishëm të të miturit, të cilët për
shkak edhe të pjekurisë mendore, nuk janë në gjendje të bëjnë dallimin midis një lajmi të
vërtetë ose jo të vërtetë, midis një portali të besueshëm dhe një portali jo të besueshëm. Për
këtë arsye, lajme e postuara nëpër portale, qofshin këto portale të mediave, apo thjesht
llogari personale e dikujt, duhet të verifikohen mire përpara postimit, pasi dëmet mund të
jenë të mëdha dhe të pariparueshme.
E pyetur më pas lidhur me ndikimin që një lajm i postuar në rrjetet sociale mund të ndikojë
te psikologjia e të miturve, psikologia Zeka përgjigjet: “L jmet mund të ndikojnë si
pozitivisht ashtu edhe negativisht në shëndetin mendor të individëve, veçanërisht të
fëmijëve. Një lajm me përmbajtje edukative shërben pozitivisht pasi zgjeron njohuritë dhe
horizontin, ndërsa një lajm me përmbajtje ofensive, bullizmi apo që synon shpërndarje
negativiteti, sigurisht që ndikon për keq në shëndetin mendor të të miturve, të cilët mund të
ndikohen nga përmbajtja që shikojnë, e rrjedhimisht të shfaqin sjellje agresive dhe rebele
kur të rriten”.
Psikologja Zeka iu rekomandon prindërve t‟iu kufizojnë fëmijëve qëndrimin në rrjete
sociale me anë te telefonave, laptopëve, Ipad, etj., pasi ato kanë ndikim të madh te to.
“Ndryshimi tek fëmijët fillon nga prindërit fillimisht të cilët shërbejnë si model. Nëse
prindërit nuk qëndrojnë gjatë në telefon, njësoj do veprojnë edhe fëmijet e tyre. Gjithashtu
prindërit duhet të kontrollojnë përmbajtjen se çfarë shikojnë apo klikojnë fëmijët e tyre në
internet, pasi që të gjitha këto çojnë deri tek sjellja jo e lakmueshme, siç është rasti i
sjelljeve të fëmijëve me gruan rome”- shprehet znj. Zeka.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Me zhvillimin e hovshëm të teknologjisë, mënyra se si i mbrojmë të dhënat tona apo
privatësinë është vështirësuar. Shqetësimet lidhur me privatësinë në hapësirën kibernetike
filluan të bëheshin çështje e debatit ndërkombëtar në fillim të viteve 2000. Duke marrë
parasysh se pjesa më e madhe e aktiviteteve njerëzore si leximi, shkrimi, biznesi, kujdesi
shëndetësor, tregtia si dhe thashethemet po ndodhnin në hapësirën kibernetike, qytetarët në
të gjithë botën po fillonin të shfaqnin shqetësim për faktin se detaje private të jetës së tyre
po monitoroheshin, ruheshin, apo keqpërdoreshin.
Ky shqetësim është ngritur së fundmi edhe në Kosove, ku vërehet një rritje e numrit të
personave të cilët janë ankuar pranë autoriteteve përkatëse për cenim të privatësisë.
Ndonëse për të lehtësuar punën e tyre si dhe për të „joshur‟ publikun, gazetarët në ditët e
sotme gjithashtu janë përdoruesit më të shpeshtë të këtyre rrjeteve sociale. Të verifikuara
apo të paverifikuara, të shkelura me ligj apo jo, lajmet që bëhen nga gazetarët nuk duhet të
jenë cenim i privatësisë. Përpara se të botojnë një lajm, ato duhet vazhdimisht të
kontrollojnë nëse është lajm i verifikuar si dhe të reflektojnë nëse ai artikull është në interes
publik apo jo.
Një fokus i veçantë duhet t‟ju kushtohet edhe lajmeve të cilat klikohen dhe ndiqen nga të
mitur, pasi ato janë në një moshë delikate, ku pjekuria e tyre mendore nuk është në gjendje
të përpunojë lajmin, dhe si i tillë, ndikohet nga përmbajtja e lajmit.

Për këtë arsye, gazetaria ka disa parime të tjera kryesore të cilat çdo gazetar duhet ti gëzoje
si: i qëndrueshëm, besnik, kureshtar, punon nën presion, realist, iniciativë etj. Gazetari ka
për detyrë të mbrojë privatësinë e individit; ti kushtojë vëmendje dhe kujdes të veçantë
lajmeve lidhur me fëmijët dhe të miturit; t‟i përmbahet ligjeve, etikës, moralit, integritetit si
dhe të postojë vetëm të vërtetën pa e shtrembëruar atë.

Sipas këtij studimi, rrjetet sociale mund të konsiderohen si një thikë me dy presa. Ndërsa
paraqet shumë përfitime, ajo gjithashtu mund të ndikojë tek të rinjtë në mënyra jo të
shëndetshme.

Rrjetet sociale mund të ndikojnë në zhvillimin e aftësive teknike të të

miturve, të cilët mund t‟ju nevojiten në të ardhmen; kanë ndryshuar mënyrën se si fëmijët
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mësojnë, komunikojnë, qëndrojnë në kontakt me miqtë dhe të afërmit. Rrjetet sociale
ndikojnë mënyrën se si të rinjtë shprehen dhe influencohen. Por gjithashtu nga qëndrimi në
rrjete sociale dhe ndjekja e faqeve me përmbajtje të gabuar, i bën shpesh herë fëmijët të
bien pre e sulmeve kibernetike, bullizmit, pedofilisë, lajmeve agresive dhe me përmbajtje të
dhunshme. Kjo përmbajtje mund të formojë mendjet e tyre në mënyrë të gabuar, ose t'i bëjë
ata të trazohen mendërisht, duke ndikuar më vonë në rrugë të tjera të jetës së tyre, nga
edukimi te marrëdhëniet personale.
Për këtë arsye, prindërit sugjerohen të kontrollojnë më rreptësishtë dhe me rigorozitet
qëndrimin e fëmijëve të tyre në rrjete sociale, faqet apo portalet që ato ndjekin, përmbajtjen
që lexojnë si dhe kohën e shpenzuar në internet.
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